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ABSTRAKT
Vendi jonë i vogël për nga territori dhe popullimi por me probleme të mëdha. Njëri prej
këtyre problemeve janë disa faktorë që po rrezikojnë dhe po pengojnë investitorët e huaj
ose vendor për një të ardhme biznesore.
Duke pasur parasysh se Kosova si një shtet ende i ‘ri’ i pavarur vendosa qe te shkruaj për
problemet dhe kufizimet qe i bëhen një investuesi që shprehë dëshiren të investojë në
Kosovë por me një rast studimi të vecantë. Kohë pas kohe jemi dëshmitarë për problemet
që hasim investitorët vendor si dhe ata të huaj e për këtë arsye pse mos të shkruaj dhe të
kei më të qartë si per vete poashtu edhe për ata qe janë të interesuar të dinë më hollësisht
problemet kryesore që i kanë.Procesi për eliminimin e faktorëve problematik eshtë i
vështirë nëse marrim për bazë mundësitë që i kemi në dispozicion por shpresoj që me
kalimin e kohës do të eliminohen problemet e mundshme. Gjatë kësaj kohe të shtjellimit
të problemeve në Kosovë gjithashtu do të provoj dhe mundohem të tregoj per një rast
studimi që ka të bëjë me shtetin e Italisë në marrëveshje me kompaninë e mirënjohur
“Starbucks”.
Produkti i përzgjedhur për rast studimi është me famë botërore dhe do të provoj të analizoj
problemet qe ka fillimisht një shtet qe ta marrë perfaqesinë e këtij produkti.

I

MIRËNJOHJE DHE FALENDERIME
Prej kohës kur mendova për fillimin e fakultetit kisha dyshime në vete se a jam përgatitur
mjaftueshëm që ta përfundoj dhe të provoj të krijoj një karrierë time sado me probleme
dhe sfida që do të ishte e ardhmja megjithatë gjërat vazhduan dhe erdha pothuajse në
përfundim.
Si çdo student nuk bën të harrohen kurrsesi ata që të përkrahin gjatë studimeve kështu që
falenderoj së pari familjen time për kohen dhe mundin që e kanë ndarë me mua gjatë krejt
kësaj periudhe të studimeve Bachelor, koha, mundi e gjithashtu edhe të hollat që janë
shpenzuar për mua tash besoj qe janë shpaguar të gjitha por normalisht le të jetë një
pikënisje e mirë e mos të perfundojë vetëm me kaq.

Gjithashtu i jam mirënjohës Dr.prof. Bukurie Jusufi që kam përzgjedhur si Mentore për
temën e diplomës e poashtu edhe stafit te UBT për informatat dhe mundësine të provoj të
realizoj disa nga kushtet që kam vendosur per veten.
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1. HYRJE
Në këtë kapitull do të mundohem të përshkruaj rolin e investimeve të huaja dhe disa nga
problemet për investitorët në shtetin tonë dhe për rëndësine e tyre tek ne e si rast studimi
me poshtë një produkt i cili është i njohur ndërkombëtarisht se cilat janë mundësite për të
provuar për ta marrë në një vend ku si e mire e kësaj do të ishte nje ekonomi më e mire
dhe papunësi me e vogël.

Që nga lufta e vitit 1999 Kosova ka bërë një progres të vazhdueshëm për të stabilizuar
tregun ekonomik modern dhe duke ofruar mundësi të mira për të investuar e për të arritur
një rritje të ekonomise dhe stabilitetit regjional.
Pas deklarimit të Kosovës si shtet i pavarur më 17 shkurt 2008 dhe i njohur
ndërkombetarisht nga shumë vende të botës si dhe është bërë anëtar i Bankës Botërore
dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar në qershor te vitit 2009 kanë filluar disa intervenime
nga investitorët e huaj si dhe ata vendor por jo të mjaftueshme për të ulur krizën që e ka
vendi, dhe deficiti i lartë qe ka mbetur një beteje e madhe për ekonominë kosovare. Pra
detyrë dhe qëllim i Kosovës është të ulë deficitin dhe të rritë numrin e te punësuarëve për
të pasur një jetë më të mirë ose për të pasur një mirëqenie më të shëndoshe qytetarët e saj.
Gjithashtu një betejë tjetër për Kosovën eshtë që të promovojë dhe të tërheqë investime
nga investitorët e huaj. Pas shumë hulumtimeve nga ekspertët e ekonomisë është
konstatuar se shteti i Kosoves ka perspektivë të mjaftueshme për të përmirësuar bizneset
dhe investimet por megjithë pasuritë që i posedon dhe pozitës së mirë gjeografike sot e
shumë vite pas luftes këto beteja kanë stagnuar.

Duke analizuar këto probleme egzistente normalisht se Kosova ka edhe anët e saja
positive e cila është një faktor pozitiv ku ka një fuqi punëtore dinamike dhe të re të cilat
janë më të mirat në rajon.
Gjithashtu investitorët e huaj besojnë se Kosova ka kushte shumë të mira për të zhvilluar
agrobizneset por ky sektor ende ka mbetur i pazhvilluar si dhe sektor negativ per ata qe
jetojnë. Nëse vazhdojmë të thellojmë analizën e ekspertëve të huaj kanë gjetur
informacione të sakta se cfarë krimi ekonomik ka ndodhur qe nga viti 1999 e deri sot, e
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cila krijon një garë ilegale për produktet dhe shërbimet që krijon një organizatë e krimeve
ekonomike,megjithate priten përmiresime gjatë viteve në vazhdim.
Roli qe kanë investitorët e huaj ne vendet më të dobëta ekonomikisht është shumë i madh
e sidomos në ato vende në tranzicion shembull i të cilit jemi ne. Nëse keni vërejtur gjatë
tërë viteve të pasluftës në Kosovë kemi pasur problem të thithim investitorë për arsye të
ndryshme si nga problemet në fuqi punëtore e deri të kushtëzimet që bëhen nga faktorët
politik dhe individët që i posedojmë edhe në ditët e sotme.
Le të provojmë të kthehemi në historikun e vendeve të Evropës kur kanë pasur probleme
ekonomike dhe stagnim në zhvillim ekonomik atëher e shohim se mund të marrim mësim
në ndryshimet në politika fiskale e poashtu në lehtësimin e kushteve për investim duke u
ndihmuar nga vendet që kane zhvillim më të madh ekonomik e kulturor si ndihmesë për
kapërcimin e pengesave zhvillimore në ekonomi dhe infrastrukturë.
Tjetër rol të madh në arritjen e objektivave luajnë promovuesit e shtetit kushdo që janë
ata si sportistë te medhenjë apo ambasadorët e vullnetit të mirë.

Por nëse i kthehemi temës për faktorët që ndikojnë në një ekonomi jo të zhvilluar në
Kosovë ekspertët vazhdojnë të theksojnë që mungon një strategji afatmesme si
planprogram se kah duhet fokusuar në të ardhmen.
Gjithashtu në disa prej analizave të tjera thuhet se trashëgimia në ekonomi dhe
infrastrukturë kanë ndikuar në mosuksesin e promovimit të investimeve si shkaktarë
kryesorë është lufta e fundit që e kemi pasur e edhe më herët problemet që i kemi
trashëguar nga okupatori.
Infrastruktura këto vitet e fundit ka pasur një ndryshim për të mirë në mundësimin e
lidhjeve mes shteteve fqinje për të bërit biznes dhe në mirëqenien e qytetarëve që jetojnë
këtu. Pra objektivat kyqe të cilat i kemi menduar si një shpresë për të ardhmen kanë dalur
si dobësi në vazhdimësi.

Niveli i zhvillimit të shërbimeve publike, zhvillimi urban dhe rregullimi i hapësirës e
tokës nëpër komuna ka rëndësi të madhe për zhvillimin e bizneseve dhe sidomos në
promovimin e një ambienti më miqësor për inkurajimin e investimeve të huaja.
Këtu vëmendje të vacantë duhet kushtuar hartimit të Planit Urbanistik të vendit duke
krijuar mundësi të reja urbanistike për zhvillimin e bizneseve të vendit dhe të atyre
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ndërkombëtare, të cilat kanë rendësi sidomos për investimet që kanë të bëjnë me
ndërtimet që nga fillimi (Greenfield projects). Në periudhën e gjertanishme të
funksionimit të pushtetit lokal ka munguar ndërtimi i një sistemi të masave nxitëse për
zhvillimin e bizneseve lokale dhe të bizneseve me pjesëmarrje të kapitalit të huaj.
Zvogëlimin e shpenzimeve administrative për themelimin dhe regjistrimin e bizneseve,
lehtësimin për çasje në kapital, konsalting dhe trajnim, promovimin e lokacioneve
adekuate nëpër komuna për zhvillimin e bizneseve me pjesëmarrje të kapitalit të huaj
(zonat e ndërtimit, zonat e ndërmarrësisë, - marketing urban), zhvillimi i transparencës
dhe respektimi i rregullave të lojës (konkurrencës) gjatë organizmit të tenderëve për
investime publike, nxitja e krijimit të partneritetit në mes të ndërmarrjeve publike dhe
private, krijimi i një rrejti të qendrueshem të institucioneve bankare dhe jobankare.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
Ky kapitull është i ndarë në disa pjesë faktorët që ndikojnë në investitorët e huaj dhe
rëndesinë e investimeve në një shtet.

Për të pasur nje analizë të investimeve të huaja në Kosovë padyshim duhet edhe një
analizë e shkurtë në përgjithësi për ekonominë e atij vendi që bëhet fjalë, kështu që kam
mbledhur disa informata për Kosovën në përgjithësi dhe ekonominë e saj.
Kosova gjendet në qendër të Ballkanit Perëndimor, me territor me një formë gati të
rrumbullakët. Këtë plan urbanistik të mirë që e gëzojmë na mundëson që, kryeqyteti i
Kosovës, Prishtina, është pothuajse në një distancë të barabartë mes Selanikut, Sofjes dhe
Tiranës. Sipërfaqja e Kosovës është përafersisht 10.908 km², dhe popullsia në bazë të
matjeve të fundit momentalisht është rreth 2 milionë banorë kosovarë (rreth 183 banorë
për 1 km²). Nëse shohim në përgjithësi si popullatës janë rreth 90% shqiptarë, përderisa
gjysma e 10% të minoriteteve janë serbë.
Popullata është e re dhe energjike: 63% janë të moshës nën 30 vjeç, përderisa vetëm 7%
janë të moshës më të vjetër se 65 vjeç.
Profili i strukturës ekonomike karakterizohet me pjesëmarrjen e madhe të sektorit të
shërbimeve (me 55 %) dhe bujqësisë (me 20 %) në GDP.

2.1. Rëndësia e investimeve në një shtet
Një informatë që e posedojmë të gjithë është se investimet kanë rol kyç në zhvillimin e
një vendi e sidomos nëse ato investime vijnë nga vendet e rajonit apo të botës.
Investimet nënkuptojnë kryerjen e investimeve nga fillimi në vendin pritës. Investimet
nga fillimi synojnë prodhimin e të mirave dhe të shërbimeve me kosto më të ulët duke
shfrytëzuar kapacitetin prodhues të vendit pritës .Investimet janë rrjedha e kapitalit e cila
përdoret për qëllime produktive në mënyrë të veqantë nga kompanitë private ose publike
në raste që nevojitet nga qeveria të investojë para në rrugë, infrastrukturë, shkolla, spitale,
në arsim etj.
Do të thotë që këto ne mund ti quajmë investime private ose investime publike në atë
shtet. Investimet në radhë të parë mund të jenë në sektorin privat nga kompanitë vendore
ose të huaja. Rëndesia e investimeve ka të bejë më shumë sepse sjell freski në atë qytet
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ose shtet poashtu teknologji më të madhe e më e rëndësishmja që është në dobi të
konsumatorit është konkurenca në treg ku faktikisht ne si konsumatorë përfitojmë në
kualitet dhe çmime më të volitshme. Forma më e zakonshme e bashkimeve dhe e blerjeve
synohet nga firmat e vendeve te zhvilluara. Korporatat e mëdha kryejn blerjë të firmave
të tjera zakonisht ne vendet pritëse për arsye zgjerimi (Fontagne, 1997).
Gjithashtu ka rëndësi në uljen e papunësisë e cila Kosovës ose cdo shteti i nevojitet
shumë.
Ekonomia e atij shtetit stimulohet dhe rritet edhe standardi jetësor në atë vend ku ka
investime. Kemi shembuj të shteteve në zhvillim ku investimet në ato shtete përpos që
rrisin standardin jetësor, ulin papunësinë ato edhe e forcojnë atë shtet.

2.2. Investimet e Huaja ne Kosove
Duke pasur parasysh që investimët në Kosovë nuk kanë qenë të kënaqshme përgjatë
viteve të pasluftës dhe nëse bëjmë një krahasim me vitin që jemi tani atëherë vërehet një
lëvizje për të mirë në ketë aspekt.

Figura 1. Investimet e Huaja Direkte deri ne vitin 2014
(BQK, 2017)
Në këtë ilustrim shohim një dominim të investimeve nga shteti i Gjermanise dhe Anglise
e më së paku nga Maqedonia dhe Bullgaria.
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Shembull kemi përgjatë vitit 2015 ishte pak më mirë sa i përket IHD në krahasim me vitet
paraprake, por nuk ka ndonjë rritje të madhe në krahasim me nevojat qe ka ekonomia e
Kosovës. Sipas të dhënave që i kam marrë në MTI del se nga periudha e fillimit të vitit e
deri gati në fund shohim se IHD kanë qenë përafërsisht 280 milione euro kurse ne vitin
2014 kishim 160 milione euro.Nëse shikojmë më thellë dhe kthehemi gjate viteve prej
2007 deri ne vitin 2016 shohim se investimet e huaja kanë renë dukshëm.
Tabela 1. Investimet e Huaja Direkte sipas viteve 2007-2015

(BQK, 2013)

Pra nëse i bëjmë një analizë nga viti 2007 deri 2015 mund të themi në përqindje se
investimet kanë rënë gati për 50% gjë që është shumë alarmuese dhe duhet ti kushtojmë
rëndësi të madhe këtyre statistikave. Vendet që investojnë më së shumti në Kosovë dalin
të jenë vendet e Evropes si Zvicra, Turqia, Anglia, Shqiperia etj.

Statistikat janë gjetur në vitin 2015 për arsye se informatat në numra po dallojne dhe keto
shtete me investimet më të mëdha te ne vijojnë kështu:

-

Zvicra përafersisht 65 milionë euro,

-

Turqia me 40 milionë euro,
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-

Anglia 35 milionë euro,

-

Shqiperia 30 milionë euro,

-

Sllovenia 25 milione euro,

-

Austria 22 milione euro,

-

Gjermania 20 milione euro,

-

ShBA 19 milione euro,

-

Italia 5 milione euro.

Në total deri në fund të vitit 2015 gjendja e investimeve të huaja direkte tregon afërsisht
3.2 miliardë euro IH kurse ID gati 200 milionë euro,ku këto vlera janë më të larta në
krahasim me vitin paraprak.Kurse në vitin 2017 IHD në Kosovë kanë pasur një rritje të
vogël duke u bazuar në numrat që shfaq BQK .
Deri në muajin shtator kanë arritur përafërsisht deri 210 milionë euro e në përqindje është
gati 10 % më shumë se në vitin 2016.

2.2.1.Sektorët
Sa i përket sektorëve më të zhvilluar gjatë viteve të fundit janë sektorët bankare dhe
sektori i ndërtimtarisë kurse sektori i tregtisë karakterizohet me një rënie të vogël.
Është e qartë se faktorët që ndikojnë në gjenerimin e rritjes ekonomike janë të lidhur, para
së gjithash, me funksionimin efektiv të institucioneve demokratike dhe zbatimin e ligjit
(Riinvest, 2002).
Disa nga keto informata jane marrur nga analizat e institutit Riinvest.
Gjenerimi i investimeve poashtu varet nga kapacitetet e resurseve njerëzore dhe
institucionale, si dhe nga kapacitetet absorbuese për transformimin e këtyre investimeve
në projekte të arsyeshme dhe në një rritje të qëndrueshme ekonomike si dhe ne nje rritje
te investimeve te huaja.
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2.3. Problemet e investitorëve të huaj
2.3.1 Trashëgimia e një ekonomie të shkatërruar
Njëra ndër arsyet kryesore për problemin e investimeve të huaja në Kosovë vazhdon të
jetë një trashëgimi e ekonomisë së shkatërruar si pasojë e luftës që e patëm. Pas vitit 1999
në si vend ishim në një fazë emergjente si pasojë e shkatërrimit të vendit por me kalimin
e viteve filluan që shumë njerëz të shteteve të ndryshme të Evropës dhe botës të vizitojnë
Kosovën për të parë për së afërmi se a është e mundshme të investohet, vizitat nuk
ndaleshin por nuk patën ndonjë sukses që vlen të veçohet sepse nuk patëm mundësi të
formojmë institucione e politika administrative që kryejnë shërbimet dhe dokumentet e
nevojshme për investim.

2.3.2. Infrastruktura jo e mirë
Nëse duam zhvillim ekonomik dhe investim atëherë duhet të fillojmë nga infrastruktura
që mundëson lidhjen mes bizneseve dhe transportin e mallrave prej një shteti në një shtet
tjeter.
Duke e parë Kosovën se si është duke provuar të promovojë një infrastrukturë më të mirë
atëherë vimë në një përfundim që është një plus në të ardhmen.
Shteti është duke u marrë me shumë këto vitet e fundit në ndërtimin e magjistraleve që
lidhin qytetet e Kosovës mes veti për të kryer shërbime më të shpejta dhe efikase por nëse
shohim jashtë shtetit atëherë ka probleme të mëdha.

2.3.3. Problemet shoqërore
Si një prej faktorëve që po ndikojnë në zhvillim të investime të huaja në Kosovë mund të
fusim edhe korrupsionin si arsye që po ndikon në investitorë thuhet edhe në gjuhën
popullore “haraçi”.Kjo mund të duket diçka që nuk përmendet zyrtarisht nëpër
institucionet tona që kanë detyrë të ndërmarrin hapa për të pamundësuar këtë fenomen
shoqëror që po ndodh tek ne e cila është mjaft problematike e që vazhdimisht po luftohet
por jo me hapa konkret. Gjithashtu siguria nuk është në nivel të lartë për këta investitorë.
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2.3.4. Problemet politike
Faktor tjetër i cili po shkakton telashe të mëdha në sektorin e investimeve të huaja është
edhe politika që zhvillohet në vendin tonë e cila është shumë e pasigurtë në hapat e
vendimmarrjes në ecjen drejt Evropës dhe politikave që të çojnë drejtë përparimit
industrial dhe ekonomik.
Sipas të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, investimet
ndërkombëtare të pranuara vitin e kaluar në Kosovë kanë arritur në 215.9 milionë euro,
që paraqet nivel më të ulët krahasuar me vitin 2015, kur investimet e huaja ishin 309.8
milionë euro. Kur u permend më lartë situatën politike është me rëndësi të theksojmë se
gjendja politike ka ndikim në këtë fushë. Sa më stabile që të jetë situata dhe sa më shpejt
të krijohet qeveria e re, të fillojnë proceset e reformave të cilat kanë nisur, kjo do të krijojë
një klimë më të favorshme për investime në Kosovë, gjithsesi edhe në raport edhe me
vendet fqinje. Në këtë mënyrë investitori do të gjejë Kosovën si pikë atraktive në Ballkan
për të investuar, apo për të filluar prodhimin e tyre.
Ka edhe shumë faktorë të tjerë që egzistojnë si probleme të tjera por me kalimin e kohës
ato do të jenë duke shkuar kah minimumi dhe do të jetë më e lehtë për të investuar.

2.4. Pse të investohet në Kosovë?

Duke pasë parasysh këto probleme që janë egzistente në Kosovë dhe vështirësitë për
investitorët e huaj atëhere mund të bëjmë edhe një analizë të shkurtër dhe të tregojmë pse
ja vlen ë investohet në Kosovë. Investitorët potencialë që do të vinin tek ne për të hapur
biznese dhe kompani do të kishin perfitime edhe investitorët vendor si dhe të huajtë. Një
nga disa arsyet pse duhet investohët në Kosovë janë : taksat e ulëta,sistemi liberal tregtar,
fuqia punëtore etj (Brumbulla, 2004).
•

Tatimi i ulët në krahasim me shtetet fqinje është një faktor për të mirë për të
investuar, sepse sistemi tatimor është mjaft i thjeshtë.

•

Kosova posedon: një natyrë shumë të bukur e poashtu edhe të pasur me resurse
natyrore: si pulumbi, zinku, linjiti e poashtu toka pjellore;
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•

Sistemi liberal tregtar: Kosova është pjesë e CEFTA që nga viti 2007 dhe
përfiton edhe nga Preferencat Tregtare (ATP-ja) me BE-n dhe qasje pa obligime
doganore me SHBA-n dhe lidhjet tregtare me Japoninë, Norvegjinë dhe Turqinë.

•

Pozita strategjike gjeografike: Vendi ynë gëzon edhe një pozitë unike
gjeografike e cila ka qasje në gjithë tregun e Ballkanit dhe Evropës Qëndrore e
cila mbulon rreth 30 milionë klientë potencialë.
Sipas hulumtimeve është gjetur tabela e cila na mundëson informacionet për
distancat e udhëtimit nga kryeqyteti deri tek qendrat fqinje të shprehura në
kilometra.

Tabela 2. Distanca e udhëtimit nga Prishtina
Qyteti
Kilometri
Shkup

86

Sofja

279

Selaniku

312

Tirana

330

Beogradi

355

Durresi

355

Sarajeva

390

Bari

570

Zagrebi

741

Budlapesti

747

1. Ambienti stimulues për investime dhe politikat fiskale: Qasja e lehtë në tregun
e Bashkimit Evropian dhe tregjet fqinje, gjithashtu procedurat e lehta dhe të
thjeshta për regjistrimin e bizneseve ku më së shumti zgjasin 1 javë, monedha
zyrtare në Kosovë është Euro e cila automatikisht eliminon rrezikun e Eurozonave
etj.
2. Popullata: Njëra nga arsyet kryesore që të investohet në Kosovë është popullata
e re ku sipas disa statistikave në gëzojmë popullatën më të rë në Evropë me 70%
është nën moshën 35 vjeç. Gjithashtu sipas vlerësimit të popullatës afër 2 milionë
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ka banorë Kosova e cila peraferisht 90% janë shqiptar, 5% serb dhe 5% të tjerë,
kurse grupet etnike që jetojnë janë shqiptarë, serb, turq, boshnjak dhe romë.
3.

Kostoja e ulët operative: Përparësia kryesore e fuqisë punëtore kosovare është
kostoja e ulët operative.Pra paga mesatare mujore prej 360 euro është më
konkurrentja në Evropë.

Tatimi në të ardhurat nga 0 deri 10 %

-

€0-80= 0%

-

€80-250= 4%

-

€250-450= 8%

-

€450+= 10%

Kontributi pensional i detyrueshëm në Kosovë është 5%
Tatimi në Dividentë është 0%

Gjithashtu sa i përket tatimit mbi vlerën e shtuar (TVSH) është më i ulëti në regjion.
Ky tatim vlen për të gjithë importuesit dhe bizneset me qarkullim vjetor më shumë se
50.000 euro.
Shkalla e TVSH është 16% dhe e cila vlen për të gjitha mallrat dhe shërbimet më
përjashtim të disa mallrave të caktuara.
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Disa shtete të regjionit dhe krahasimin e sistemeve të taksave:
Tabela 3. Sistemi të tatimit në rajon
Vendi

TVSH
16%
18%
20%
17%

Tatimi mbi të Ardhurat e
Korporatës
10%
10%
15%
10%

Tatimi mbi të Ardhurat
Personale
10%
10%
12%
10%

Kosova
Maqedonia
Serbia
Bosnjë e
Hercegovina
Kroacia
Mali i Zi

25%
17%

20%
9%

12-40%
9%

(ATK, 2015)

2.4.1. Rasti i studimit

Për të vazhduar më tutje kam vendosur që duke e parë zhvillimin ekonomik të dobët të
Kosovës të analizoj se si do të ishte mënyra ose zgjidhja e futjes së një produkti i cili
mungon tek ne. Krejt ky rast studimi ka të bëjë me brendin botëror “Starbucks” dhe më
poshtë mund të shohim se çka mund të ofrojmë ne si shtet dhe çka na ofron një brend i
tillë.
2.4.1. Hyrja për rastin e studimit
Brendi qe kam zgjedhur për këtë rast studimi është “Starbucks”, kompania amerikane e
kafesë. Ky brend ka një përfshirje në gjithë botën dhe është gati në cdo shtet të fuqishëm
të botës. Pse desha ta bëj këtë rast studimi ka të bëjë pasi që ne do të kishim nevojë për
marrjen e licensës të ketij brendi sepse do na ndihmonte në ekonomi dhe në promovim të
shtetit tonë nëpër Evropë poashtu.
Është e ditur që nuk egzistojne shumë brende botërore tek për shkak të shumë faktorëve
që dalin si probleme tona por një qe mund të ceket është “KFC” e cila po ka sukses dhe
është një mësim i mirë për tu bazuar . Pasi që Starbucks nuk është prezent të ne kam
tentuar të analizoj se si do të ishte e mundshme ta fusim në treg.
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Do të provoj të bëjmë analizë të kulturës tone, një analizë ekonomike dhe shoqërore e cila
do të ishte një tregues i mirë se a do të ishte një ide e qëlluar kjo që kam vendosur të
shkruaj.

2.4.1. Historiku i Starbucks
Korporata e Starbucks është kompani amerikane e kafesë dhe një kompani zinxhir që
gjeneron në gati tërë botën.

Figura 2. Logo e Starbucks
(Gilbert, 2008)

Starbucks e parë u themelua në Sietëll të Washingtonit më 31 mars të vitit 1971 prej 3
njerëzve të cilët ishin takuar dhe ishin bërë shokë në Universitetin e San Fransiskos. Ata
3 ishin profesori i gjuhës angleze Jerry Baldwin, profesori i historisë Zev Siegl dhe
shkrimtari Gordon Bowker të cilët ishin të inspiruar të shesin kafe me kualitet të lartë
(Garza, 2010).
Prej nga erdhi emri Starbucks?
Ky emër u perdor nga kompania për arsye pak të paqarta pasi që egzistonte një libër i
quajtur Moby Dick i cili kishte një karakter me emrin Starbuck e gjithashtu një arsye tjetër
mendonin se emrat e fuqishëm në gjuhën angleze fillojnë me fjalët “St”.
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Pas disa kohësh emri i pronarëve u ndërrua dhe tani këtë kompani e posedon një njeri që
është president i kompanisë që emrin e ka Kevin Johnson dhe krahë të djathtë e ka Howard
Schultz. Pra në vitin 1987 pronarët origjinalë ia shitën zingjirin e kompanisë së Starbucks
(Schultz & Gordon, 2011).
Po në vitin 1987 Starbucks shënoi një sukses të madhmpasi që hapi edhe disa dyqane të
tjera nëpër shtetet e Amerikës .

Figura 3. Numri i rritjes së Starbucks prej vitit 1971 deri në vitin 2011
(Schultz & Gordon, 2011)

Pra, shkurtimisht kam gjetur disa informata se si ka ardhur deri tek emri Starbucks, përpos
gjenezës së kësaj kompanie kam dhënë informata për pronarët e Starbucks edhe pse këta
me kalimin e kohës kanë ndryshuar por kam cekur tani se kush është CEO i saj.
Gjithashtu grafiku tregon se çfarë rritje ka pasur kompania nga viti I themelimit deri në
vitin 2011 edhe pse grafiku nuk e ka kualitetin e duhur për ta shikuar.
2.4.3. Analizë për konsumuesit e kafesë

Kosova është një prej konsumuesit më të mëdhenjë të kafesë në Ballkan sipas disa
statistikave që kam parë por edhe duke analizuar edhe jetën e përditshme të shoqerisë ku
jetojmë. Pra duke analizuar në fillim shohim të këtij rasti të studimit brendi “Starbucks”
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është kompania më e madhe e kafes ne botë me rreth 26.550 dyqane në mbi 60 shtete
përreth botës. Ky numër është në rritje vit pas viti dhe shijet e këtij brendi janë të
ndryshme.
Starbucks u themelua në Sietell të Amerikës në vitin 1971. Starbucks e hapi dyqanin e
parë jashtë Amerikës në vitin 1996 në Tokio të Japonisë, e pastaj në vitin 1998 në
Mbreterinë e Bashkuar.
Kosova është një prej shteteve të Ballkanit që nuk e ka këtë brend botëror por jo pse nuk
jemi si shtet i zhvilluar sepse ka edhe shtete të forta evropiane që nuk e kanë si psh Italia.
Pra ne kosovarët tek jemi konsumues të rregullt të kafesë ne presim që brendi që do të
hyjë të jetë me kualitet të lartë të kafesë dhe Starbucks do të ishte një ide e mirë për hapjen
e tij.
Një lloj i kafesë si Espresso do të ishte një risi me një shije pak më ndryshe se siq jemi
mësuar (Martin-Lugand, 2013).
2.4.3.1. Çmimet
Çmimet tona të kafesë në pergjithësi janë të lira se varet prej vendit ku jetojmë psh në
shumicën e qyteteve kushton 0.50 euro e varet edhe prej lokalit që gjendemi sepse mund
të jetë çmimi prej 1 euro por duke e parë brendin e njohur KFC dhe suksesin e saj në
Kosovë ku deri më tani janë hapur 7 lokale atëherë besoj që çmimet e Starbucks do të
ishin një problem më i vogël për qytetarët tanë. Gjithashtu është shumë e vërtetë që brendi
i Starbucks është më i madhi sa i përket kafesë në botë por çmimet janë normalisht më të
shtrenjta se tek ne.
Nëse cekim problemet primare të këtij brendi nëse do të ishte e mundur të futej do të ishin çmimet
për arsye se janë shumë më të shtrenjta se që ne i kemi ku qytetarët tonë normalisht që do të
hezitonin të paguajnë për një kafe që kushton 3 ose 4 euro pasi që kushtet dhe paga mesatare nuk
do të ia lejonte një pagesë të tillë.

2.4.3.2. Dizajni
Problem tjetër i Starbucks do të ishte edhe dizajni dhe lokacioni për arsye të thjeshtë sepse
Starbucks është i dizajnuar i atillë që konsumuesit dhe klientët e saj të bëjnë porosinë e
kafesë pastaj të presin deri ta marrin dhe të largohen kurse ne si konsumatorë jemi mesuar
që atë kafe ta pijmë në tavolinë dhe të rrimë për një periudhë të pacaktuar sa deshirojmë
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ne deri sa të i perfundojmë muhabetet dhe kafenë perpos që e shohim si një nisje të mirë
të ditës në mëngjes poashtu e shohim si mundësi që të bisedojmë dhe të shihemi me
shoqëri,poashtu të lexojmë diqka pra në pergjithesi si relaks.
Një e mirë ose e keqe nuk mund ta jepi si perfundim për arsye se disa do të donin që kafen
ta pinë me qumësht dhe ujë e grupi tjetër dëshiron kafe të pastër si espresso .
E kjo me qumësht kafe dhe ujë e futur në një shishe plastike me dizajnë të veqantë ndoshta
do të ishte jo e mirëseardhur për një përqindje të madhe të njerëzve .

Figura 4. Shishja e plastikes me dizajne te vecante nga Starbucks
(Simon, 2011)

2.4.3.3. Lokacioni i brendit

Kosova është një vend i vogël por me frekuentim të madh të njerëzve sidomos në
kryeqytet, pra në Prishtinë ku dominohet nga studentët për arsye se Universitetet Publike
gjenden kryesisht në kryeqytet, dhe duke e analizuar këtë do të ishte më së miri që
lokacioni i këtij brendi të ishte diku afër Universiteteve Publike që i kemi për arsye se
edhe qendra më e frekuentuar është pjesa e sheshit.
Sa i përket lokacionit pasi ta gjejmë atë dhe hapësirën ku do të veprojë, unë do të provoja
të marrë informacione se a guxojmë që të ndërhyjmë në dizajnin e Starbucks sepse
dyshoj pasi që ne jemi mësuar të ulemi e të kryejmë punë ose vetëm të relaksohemi për
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deri sa kemi porositur kafe në Starbucks të mund ta bëjmë edhe si 90% e lokaleve që i
kemi ,pra të ulemi dhe të vazhdojmë të rrimë përderisa nuk na pret diçka tjetër.

2.4.4. 4. Llojet e kafesë që gjenerojnë tek ne

Kosova ka numër të madhë të lokaleve ku servohet kafeja (kafenë) e gjithashtu edhe ka
lloje të ndryshme të kafesë si psh: Lavazza, Illy Caffe, Hausbrandt, Saccaria etj ku
mbulon përafërsisht 70 % të të gjitha kafeneve që gjenerojnë te ne Lavazza është
kompania më e madhe në Itali e cila ka numër të madh të kafeneve të cilat e kanë këtë
lloj për ta shitur pasi që veqse njihet si kafeja më e mirë dhe më e shijshme për shumicën
e klientëve.
Këtë ide që e kam cekur më lartë nuk them që do të ishte një mënyrë e sigurtë që të ketë
sukses për shumë faktorë si psh faktori financiar për arsye se do të duhet një shumë e
madhe e parave për ta pasur përfaqësinë e këtij brendi dhe të plotësojmë shumë kritere
për ta pasur sa më afër nesh. Këto kritere nuk janë të lehta sepse po të ishte e lehtë do ta
kishim moti këtë brend botëror.
Por duke e parë që konsumimi i kafesë po bëhet gjithmonë më i madh atëherë do të ishte
një konkurencë shumë më e shëndoshë për kafenetë tona që të rritet kualiteti i servimit të
saj edhe pse diferenca mes Starbucks dhe një kafe normale tek ne është e ndryshme për
arsye të mënyrës se si prodhohet pra prej qumështit ujit kafesë dhe disa përbërësve tjerë
për shije kurse kafeja normale si espresso është një kafe e pastër.

2.4.5. Shteti si faktor lehtësimi

Shumë shtete në botë përdorin edhe tarifa nxitëse për brendet botërore që dëshirojmë ti
kemi dhe të gjenerojnë te ne.Pra këto tarifa nxitëse njihen edhe si politika ekonomike që
janë të krijuara për të promovuar dhe nxitur investimet e huaja duke i rregulluar edhe me
legjislacion.Përmes këtyre politkave ekonomike investitorët e huaj do të ishte edhe një
garanci për suksesin e tyre pasi që në vete kanë një emer të madh që do të ishin rol kyq
për promovimin e shtetit jashtë kufijve të saj.
Përfundimisht duke e parë përvojën e shteteve që kanë përdorur lehtësime për investitorët
dhe duke i përdorur këto politika ekonomike tregon se mund të jenë përmbushës të disa
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qëllimeve dhe objektivave shtetërore si zhvillimin ekonomik dhe krijimin e vendeve të
punës e këto dyja bashkë janë problemet më të mëdha që egzistojnë në shtetin tonë pasi
që papunësia është shumë e madhe dhe shkon mbi 60% e qytetarëve.
Jemi në vitin 2018 e këto lehtësime për investitorët e huaj janë gati të panjohura për ne
sepse importi është shumë më i madh në krahasim me exportin që e gjenerojmë.

2.4.6. Italia si shembull konkret

Nëse na duhet një shembull i mirë nëse ka rrezik që kompania e Starbucks të dështojë në
Ballkan mund të marrim për bazë hezitimin e zingjirit të kafesë Starbucks që të generojë
në Itali. Pra tregu Italian i kafesë ka rreth 10 miliardë dollare e cila e bën me tregun më të
madh në botë.
Me të vërtetë është një sprovë e madhe nëse Starbucks do të hapej në Itali për arsye të
shumta e njëra ndër arsyet është për shkak të shumë kafeneve të cilat janë në pronësi të
individëve ose më thjeshtë nëse e ilustrojmë me një shembull i cili mund të jetë i ngjashëm
me Kosovën.
Psh. në Kosovë e poashtu në Itali nuk kanë sukses zinxhirët e kafesë siç është Starbucks.
Pronari i Starbucks Howard Schultz kishte thënë në një intervistë se dëshira e italianëve
për kafe e ka shtyrë që të mendojë për të zgjeruar zingjirin e tij edhe në Evropë e më
saktësisht në Itali.
Pasi që edhe italianët njihen si popull të cilët kafenë e pinë ulur, e cila është e ngjashme
edhe tek ne në Kosovë atëherë mund të jetë një arsye shtesë për rrezikun që mund të ketë
per të pasur sukses, gjithashtu problem tjetër shihet edhe çmimi që paguhet për kafe.
Në një ilustrim do të shohim tregjet më të mëdha të kafes në botë për nga shteti.
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Figura 5. Tregjet më të mëdha botërore për kafe
(Euromonitor, 2013)

Sipas disa anketimeve të bëra nga rreth 70% e kosovarëve më shumë e pëlqejnë që kafen
ta pijnë në një lokal i cili shërben kafe (kafenë) ku nuk njihet si zingjirë i kompanive të
kafeneve siç është Starbucks .
Kurse në Itali rreth 90% e tregut sipas raportit të Euromonitor për kafenetë deshirojnë ta
konsumojnë kafenë në lokal ku nuk ka zingjirë të kompanisë psh Starbucks dhe vetëm 1
% e tyre janë të interesuar më shumë për zingjirë të kompanive ku shërbehet kafeja.
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Figura 6. Krahasimi mes zingjirëve të kafesë dhe lokaleve në pronësi nga individët
(Euromonitor, 2013)

Nga ky ilustrim shohim se në Itali përqindja e madhe e konsumatorëve të anketuar janë
të interesuar më shumë që mos të ketë zingjirë të kompanive për kafe.
Si përfundim në këtë paragraf mund të nxjerrim se edhe Kosova shihet si një problem i
madh nëse vendoset të hapet ose merret franshiza për të futur dhe gjeneruar kompania e
Starbucks,
Një shembull tjetër pse është problematike kjo kompani të gjenerojë fitim në Evropë
është edhe Franca. Si pasojë e rrezikut në rast se Starbucks vjen në një shtet janë edhe
një listë e gjatë e shteteve që nuk kanë Starbucks në shtetet e tyre, këto shtete janë
Shqipëria,Algjeria,Barbadosi,Bosnja,vendet afrikane të shumta,
Izraeli,Xhamajka,Italia,Luksemburgu,Serbia etj.
Por më e rëndësishmja është promovimi dhe emri i Kosovës nëse dikush do të kërkonte
për vendin tonë dhe do të shihej si një reklamë e suksesshme për ne për arsye se jo vetëm
Italia por një numër i madh i shteteve në botë nuk e kanë Starbucks në shtetin e tyre.

Duke pasur parasysh se çfarë kompanie është Starbucks, atëherë janë interesante disa
kuriozitete :
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-

Starbucks ka pasur mbi 137,000 punetorë ose partnere deri në vitin 2010, e nëse
marrim shembull shtetin e Grenlandës atëherë kjo është sa 2 herë më shumë se
popullsia e tyre komplet.

-

Kina në vitin 1999 kishte për herë të parë Starbucks kurse deri tani janë përmbi
400 , e deri në vitin synojnë ti kenë 1000 dyqane të Starbucks,

-

Egzistojnë deri 87,000 kombinime të mundshme që mund të pihen në Starbucks.

-

Starbucks shpenzon për shërbime mjekësore të punëtorëve të tyre përafërsisht 300
milion dollarë.

-

Starbucks përdor mbi 93 milion gallon me qumësht për qdo vit, mjaftueshëm të
mbush 155 pishina olimpike.

-

Starbucks harxhon mbi 2.3 miliardë shishe të plastikes për çdo vit.
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Kosova 18 vite pas luftës ka hyrë në një fazë të re për zgjidhjen e problemeve të cilat deri
tash kanë ngecur, një prej tyre janë investimet e huaja por së pari le të shohim një analizë
për vendet e Ballkanit e në atë rast bën pjesë edhe Kosova. Rusia, Turqia dhe vendet
perëndimore të gjitha bashkë ndajnë një rival në Ballkan: Jostabiliteti politik.
Pasi që Kosova vazhdon të mbetet shteti i fundit në rajon sa i përket investimeve të huaja
direkte ekspertët e ekonomisë tregojnë se kjo rënie dhe ky problem për tërheqjen e
investitorëve ekonomikë lidhet me dy faktorë kryesor, krizën ekonomike dhe
funksionimin shumë të dobët të rendit dhe ligjit. Sipas të dhënave të Bankës Qëndrore të
Kosoveës tregojnë se nga viti 2007 deri në vitin 2013 investimet e huaja direkte kanë rënë
për më shumë se 200 milionë euro dhe arsyetimet e fundit të atyre që janë përgjegjës për
këto thonë se arsyeja e kësaj rënie ka qenë edhe pasojë e krizës ekonomike në Evropë.
Problem tjetër i Kosovës vazhdon të jetë imazhi jo i mirë që e ka si dhe ndërkombetarët
vazhdojnë ta përceptojnë Kosovën si vend jo të mirë dhe jo të favorshëm për investime
sipas një eksperte të ekonomisë.
Egzistojnë edhe faktorë të tjerë si mossuksesi i zbatimit të ligjit dhe rendit por ky faktor
po del të jetë një prej kryesoreve për ngerrqin që e kemi nga investitorët e huaj.
Disa nga përgjegjësit e këtyre dështimeve në Kosovë vazhdojnë të arsyetohen se nuk janë
duke na ikur investitorët por Kosova ka problem që të thithë investitorë dhe problem
qëndron te mosardhja dhe mos interesimi i tyre për të investuar.
Problem tjetër i Kosovës është edhe statusi i pazgjidhur politik dhe disa pengesave nga
shtetet si: Rusia, Spanja dhe Serbia që i bëjnë vazhdimisht Kosovës.
Megjithatë gjatë kësaj analize vërejmë se Kosova duhet të bëjë një hap të madh dhe
ndryshime drastike pos funksionimin të rendit dhe ligjit duhet bërë ndryshime edhe në
uljen e kamatave bankare pasi që janë të larta si për qytetarët gjithashtu edhe për ata që
dëshirojnë të investojnë në Kosovë, tjetër problem që mund të zgjidhet është përmirësimi
i infrastrukturës edhe pse në këtë aspekt janë bërë disa ndryshime të vogla.
Fuqitë botërore dhe regjionale kanë pasur një kujdes të shtuar kohëve të fundit për
Ballkanin.
Por shtetet perëndimore kanë dy synime të mëdha në Ballkan e ato janë të mbajnë
stabilitet në pjesët perëndimore të regjionit dhe arsyeja e dytë është të minimizojnë
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influencën e Rusisë. Nga viti 2014 deri në vitin 2020 parashihet që Unioni Evropan të
investojë 1.5 miliardë euro në Serbi dhe përafërsisht 11.4 miliardë euro në Bullgari e kjo
e fundit veçse anëtare e EU kurse Serbia pritet të jetë.

Probleme Kosovës i kanë nxjerrur edhe superfuqitë botërore si Rusia e cila me influencën
e saj po provon në mënyrë indirekte të krijojë problem për zhvillimin e Kosovës si shtet
si dhe për të stagnuar investitorë të huaj pasi që historikisht ka pasur marrëdhënie të mira
me ish-shtetet e Jugosllavisë.
Problemi që duhet pasur një strategji afatgjatë është zhvillimi ekonomik dhe investimet e
huaja në Kosovë. Termi investim ka kuptime të shumta si në aspektin financiar e
gjithashtu edhe në ofrimin e projekteve dhe hapjen e fabrikave ku qëllimi i këtyre
strategjive të investimeve janë mirëqenia e qytetarëve të atij shteti e poashtu edhe
kompanive që do të gjeneronin në Kosovë.
Nëse do të kishim një strategji të mirë për investime dhe zhvillim ekonomik në Kosovë
atëherë do të duhej të kishim një politike aktive e cila do të promovojë mundësitë për të
lidhur marrëdhënie me investitorët e huaj dhe do të rriste kapacitet për investimet e huaja
direkte. Edhe pse vend i vogël Kosova posedon resurse të mëdha dhe mundësi investuese
të shumta për të huajt, dhe do të gjenin shumë sektore për të ecur përpara.
Problem tjetër vërejmë në stabilizimin e furnizimit me energji sepse në këtë sektor ka
problem të vazhdueshëm e për këtë arsye edhe kjo mund të jetë një pengesë e madhe për
të pasur sukses në tërheqjen e investimeve të huaja, poashtu do të duhej të kishte një
përmirësim të procedurave të prokurimit publik si dhe të ketë një vigjilencë të veqantë në
sigurinë shtetërore për investitorët të cilët ndjehen të pasigurt që të provojnë të bëjnë
Kosovën një destinacion të radhës për investime nga ata.
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4. METODOLOGJIA
Do i paraqesim metodat që janë aplikuar gjatë hartimit të këtij punimi, qasja hulumtuese
dhe mbledhja dhe procesimi i të dhënavem. Metodologjia shkencore të cilat janë aplikuar
gjatë këtij hulumtimi janë të ndryshme por me së shumti është shqyrtimi i disa websiteve në internet si dhe në një liber që ma ka huazuar profesoresha. Në të shumtën e rasteve
janë bërë disa krahasime nga vitet e pasluftës e deri tani ku janë sqaruar dhe hulumtuar
dallimet në mes viteve për tema të caktuara që më janë nevojitur.
Shumë informata janë marrur nga Ministria e Financave, nga Banka Qendrore e Kosovës
dhe nga websitet e institucioneve të Kosovës.
Në fillim të punimit janë mbledhur të dhëna dhe pas gjetjes së të dhënave janë bërë analizë
të tyre e në fund janë përshtatur për secilën prej tyre materialet më të mira dhe më të
kuptueshme për rastet e caktuara.
Një pjesë të shkurtër të punimit është bërë edhe me një rast të studimit ku është përcaktuar
kompania e Starbucks dhe disa specifika të asaj kompanie ku janë gjetur disa sondazhe
për të si dhe është bërë një anketim me një pyetësor të vogel për disa informata me rëndësi.
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5. PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE
Përqendrimi i shumë shteve në investime të huaja është duke u bërë çdo ditë më i madh
në krahasim me Kosovën. Pa marrë parasysh se çfarë promovimi i bëhet shtetit në arenën
ndërkombëtare është shumë e rëndësishme që ai promovim të jetë sa më real për arsye se
nëse vjen dikush dhe është i interesuar të investojë dhe të zgjerojë biznesin e tij edhe në
Kosovë dhe gjendja nuk është e mirë se si duket në krahasim me promovim atëherë
normalisht që mundesia do të jetë më e vogël.
Strategjia që duhet ndjekur për të pasur një rezultat më të mirë se që e kemi duhet
vazhduar dhe aplikuar më së shumti në ligj dhe barazi sepse ka shumë pengesa ligjore që
i demton investitorët e mundshem. Kuadri ligjor luan rol të madh nëse tërheqjen e
investitorëve por në Kosovë ligjet nuk mungojnë sepse hartimi i tyre është shumë i afërt
me ligjet që kërkon në Evropë por problem më i madh qëndron te aplikimi i tyre.
Nëse shohim statistikat dhe analizat që janë bërë atëherë duhet të i kushtojmë rëndësi
infrastructurës që e kemi dhe duhet bërë ndryshime në të pastaj është më e lehtë për ata
investitorë potencialë që janë të interesuar. Implementimi i ligjeve është shumë i vështirë
nga qytetarët të cilët si në shumicën e vendeve në transit e kanë të vështirë të ballafaqohen
me procedurat dhe ligjet që egzistojnë në atë shtet.
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6. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
Interesi që ka treguar Kosova gjatë tërë këtyre viteve që të intervenohet në ofrimin e
kushteve më të mira për investitorët e huaj ka qenë shumë i madh në aspektin teorik kurse
në atë praktik ka ngecje të madhe.
Nga këndveshtrimi personal rekomandoj që fakorët kryesorë dhe mundësitë më të mira
të investitorëve të huaj që të investojnë në Kosovë përpos atyre negative janë të shumtë
dhe duhet pasur kujdes të veçantë në ofrimin e disa sektorëve që janë më të pëlqyeshmit
për ata si dhe shteti i Kosovës ka përfitime nga këta investitorë të huaj.
Duke u mbështetur në statistika dhe analiza të ekspertëve ekonomik e gjithashtu në gjetjet
e mia personale rekomandoj që disa nga sektorët kryesorë dhe më të pëlqyeshmit për
investitorët e huaj për të investuar dhe ne si shtet të promovojmë dhe të i plotësojmë disa
kushte që Kosova të duket më atraktive janë: shërbimet financiare dhe bankare,
turizmi,industria e metalit dhe metalurgjisë, infrastrukturë,në ndërtimtari etj.

Shërbimet financiare dhe bankare kanë qenë të identifikuara si destinacioni më i madh i
investimeve direkte në Kosovë, bankat komerciale sigurojnë një varg të shërbimeve
bankare si psh: Huate bankare,shërbimet e kursimeve,transfere të parave në shtete tjera
etj. Nëse flasim për strukturën e sektorit bankar ai vazhdon të dominohet nga pronarët e
huaj ku nga 9 bankat e licensuara 8 prej tyre janë pronarë të huaj dhe përbëjnë 90% e
aseteve bankare,ku më të njohurat janë bankat gjermane dhe austriake.
Tjetër destinacion i mirë për investitorët e huaj është sektori i përpunimit të drurit: Mbi
40% e hapësirës së Kosovës është e mbuluar me male dhe nëse e kthejmë në hektarë janë
mbi 450 mijë hectare. Gjithashtu duke e ditur që Kosova ka një traditë të vjetër për
prodhimin e dritareve dhe dyerve me kualitet të lartë.
Pra, sektorit i drurit konsiderohet të jetë një prej sektorëve më dinamikë dhe më premtues.
Sektori i minierave dhe energjisë. Duke e ditur që Kosova posedon një përzierje të shumtë
të resurseve natyrore me 15 milion ton të linjitit e zë vendin e 5-të në botë e në këtë rast
Kosova ka bërë shumë lidhje në projekte të mëdha për përdorimin e linjitit në mundësi të
gjenerimit të energjisë ku këto projekte ofrojnë mundësi unike për investitorët e huaj të
involvohen në sektorin e energjisë në tërë regjionin.
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Industria e metalit dhe metalurgjisë: Historia e Kosovës daton shumë moti për procesimin
e metaleve dhe ky sektor ka pasur ndryshime të mëdha në 20 vjetet e fundit. Shumica e
aseteve janë privatizuar dhe zëvendsuar me kompani të reja.
Ky sektor ofron mundësi të madhe për investitorët e huaj që të investojnë në produktet e
metaleve si dhe të zëvendësojnë importimin e shumë produkteve me prodhim .
Gjithashtu një mundësi e mirë që të thithim investitorë të huaj dhe investime të mira të
cilat ndikojnë në mirëqenien e populates, sektor i rëndësishëm është Turizmi: Tek ne ky
sektor është i rëndësishëm si për investitorët vendor e gjithashtu edhe për atë të huajtë
pasi që vlera natyrore e Kosovës posedon resurse të veqanta për zhvillimin e turizmit por
arsyeja kryesore për mos zhvillimin e këtij sektori mbetet shfrytëzimi i vogël e mos të
themi gati hiq. Potenciali i turizmit në Kosovë është interesant dhe fitimprurës për
investitorët e huaj si regjioni i maleve të Brezovicës e gjithashtu malet e Sharrit, gjithashtu
Kosova posedon edhe liqenet artificiale dhe lumenjtë të cilët do të ishin një mundësi e
mirë për biznesmenët.
Industria e ndërtimit: Sektori i ndërtimit ka marrur një hov tepër të madh në Kosovën e
pasluftës pasi që edhe tani ndërtimet nuk janë duke u ndalur por po vazhdojnë të rriten.
Në 10 vitet e fundit industria e ndërtimit është një nga sektorët më të rëndësishëm në
kontribuimin e rritjes ekonomike. Investimet në sektorët privat dhe publik kanë derdhur
qindar miliona Euro e më së shumti në ndërtimin e rrugëve , në banesa dhe në shtëpi të
reja. Pra ky sektor është një nga sektorët më premtues në të ardhmen për rritjen dhe
mirëqenien në Kosovë.
Një tjetër sektor shumë i rëndësishëm për investitorët e huaj janë Agro bizneset.
Rreth 60% e popullatës jetojnë në vendet rurale dhe janë të involvuar në agriculture.
Kosova ka një traditë shumë të gjatë për këtë sektor. Agrikulturë është burimi kryesor për
shumicën e popullatës e gjithashtu industria e ushqimit është tradicionalisht dhe ka qenë
sektori më i fortë në ekonominë e Kosovës. Nga hapësira totale prej 1.1 milion hektarëve
përafersisht 590 mijë hektarë janë toka pjellore agrikulturare. Rreth 90% nga toka pjellore
vazhdojnë të shërbejnë si kullota,livadhe etj. Pjesa tjetër shfrytëzohet për
grurë,vreshta,patate,fruta dhe perime. Pjesa rurale e popullatës më së shumti merret me
prodhimet që konsumohen përditë, gjithashtu në mbjelljen e frutave dhe perimeve.
Teknologjia informative: Sipas statistikave të fundit nga TRA (Autoriteti Rregulativ I
Telekomunikacionit) kosovarët shfrytëzojnë rreth 16% internetin rregullisht, krahasuar

27

me vendet e EU mesatarja është 38% dhe mund të konsiderohet përqindje më e vogël
dukshëm se vendet e EU. Kjo hapësirë prezenton një potencial ekzistues për këtë sektor i
cili pret të përdoret dhe shfrytëzohet më shumë.
Gjithashtu vlen të theksohet se në Kosovë organizohen kampanja të ndryshme për të
konsumuar produktet vendore dhe në këtë rast paraja për produkte të sillet rreth Kosovës
e jo të dalë jashtë saj por edhe për shkak të mungesës së çmimit të produkteve edhe
poashtu për kualitetin e produkteve Kosova në një mënyrë imponohet të ketë import më
të madh se eksport.
Problem i padiskutueshëm i investitorëve të huaj mbetet rreziku i politikeës brenda vendit
ose më mirë të themi vendi i destabilizuar sa i përket qeverisë dhe gjithçka që sillet rreth
saj. Ata investitorë që veçse kanë rrezikuar të investojnë në Kosovë kanë një përceptim
shumë më të mirë në krahasim me para disa viteve e gjithashtu një perceptim shumë më
të mirë për mundësi të investimit krahasuar me ata që kanë njohuri për Kosovën dhe ende
janë në dilemë për të investuar.
Siç i kam cekur më lartë problemet si korrupsioni, tregu i limituar , destabilizimi
ekonomik dhe politik gjithashtu problem i madh për Kosovën është energjia elektrike ku
edhe gati 20 vite pas luftës në shumë qytete energjia elektrike vazhdon të jetë me
reduktime me orarë nëpër fshatra edhe me keq. Edhe kjo mund të jetë një arsye plus per
hezitimin e investitorëve për të vazhduar ose për të provuar biznesin e tyre në Kosovë.
Pra, përfundimisht Kosova ka shumë probleme për investitorët vendor dhe të huaj për
arsye të mungesës së investimeve në fabrika ose nëpër sektorë të ndryshëm ku do të mund
ta zvogëlonin papunësinë e cila në masë të madhe është pengesë dhe problem per qytetarët
e saj, por megjithatë në bazë të statistikave dhe pasuritë që posedon vendi atëherë lirisht
mund të themi se Kosova mund të bëhet një vend atraktiv për biznes, ku vetëm këto pesë
vitet e fundit ka pasur gati një miliardë investime të huaja direkte por kjo nuk është ndonjë
shifër e jashtëzakonshme por me kalimin e kohës qytetarët shpresojnë që do të ketë
hapësirë më të madhe dhe më të lirë për investitorët dhe papunësia të jetë një problem më
i vogël se çfarë është tani.
Nga analiza e tërë këtyre sektorëve që duhet investuar për t’u zhvilluar ekonomikisht dhe
për të pasur investime në Kosovë poashtu duhet bërë promovimi i strategjive zhvillimore
të cilat nxisin investimet në një afat të gjatë dhe sigurojnë norma të larta të efikasitetit të
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tyre. Kosova për të qenë tërheqëse për investimet e huaja duhet të ketë siguri dhe barazi
ne treg, të ketë karakter jodiskriminues dhe të promovoj praktika transparente të
investimeve. Mjedisi i mirë tregtar për Kosovën është me rëndësi të posaqme duke
nënkuptuar heqjen e subvencioneve për eksport, formimin e lirë të çmimeve, privatizimi,
sigurimi i standardeve ndërkombëtare të kontabilitetit të cilat i bëjnë kompanitë
transparente etj.
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